



























and  the United States, New Zealand was  taking a stance over  its nuclear policies, and as students we were 
searching for alternative theoretical narratives that  like punk rock were capable of unsettling the status quo.  
Avidly, we read Mark Wigley’s PHd thesis (he had just graduated from the school), and his thesis would be later 






Wigley wrote  “Derrida’s  essays  are  everywhere  concerned with  the question of place”  and  “the  enigmatic 
movements of displacement or dislocation”.   Deconstruction seemed immanently cool, but like a flock of noisy 
parrots caught in a cacophony of noise, endless self‐reflection, and appreciation, the barrage generated by Post 
Structuralist  discourse  strangely  left  no  space  for  actual  place  within  the  New  Zealand  context,  or  for 




















Tully  put  this more  bluntly,  stating  that  “Western  Political  theory  fails  to  enter  into  a  just  dialogue with 
indigenous peoples.”  
At the time I found this problematic, as surely in terms of place based struggles, a lot of things were going on 






intoxicated  by  a  bevy  of  hard  hitting  heavy  weight  Eurocentric  Post  Structuralist  thinkers.  Against  this 
competition, I felt I couldn’t even punch at bantam weight level. I had no intellectual arsenal to fight back with, 
and no specific alternatives to draw on from a local context that resonated with my own ideas about place, or 
displacement or  any  consideration of  local ecologies or  the effects of  colonisation  in  relation  to  the Māori 














contexts,  although  the  ontological  turn  that  emerged  with  feminism  and  writers  associated  with  New 
Materialism and Eco ontological discourses promises to change this.  I will wait and see. 
In the meantime Western Philosophical thought still heavily pervades the academy, its long fingers permeate 
and underpin  all doctoral  research, holding  it  in  a  tight  grip, pivotal  to  critiquing  and  either  radicalising or 
undermining logo‐centric discourse, as a means of encouraging critical and creative thinking in a continued drive 
for novelty, inventive thinking and endless playful articulations. But in terms of a practice based research into 



















areas,  or  inhabit  remote  ancestral  rural  places,  or  how  they  have  access  to  housing within  contemporary 
contexts.  I yearned  to read research which  talked about what  it was  like  for Māori  families  living below  the 
poverty  line.   How did  they survive? What were  their day  to day  living conditions  like?  I wanted  to  look at 
research that investigated the provision of housing for families whose only experience of a house was living in a 
















was able  to be  clearly positioned within a Western Philosophical  framework, which  is why  I  think  so many 
academics  working  with  Māori  subject  matter  tend  to  preface  their  work  with  references  to  Western 
philosophers. (This ensures it is recognised as legitimate). When I realised this, I began to stubbornly resist doing 




dropping  from  the catalogue of Post structuralist  thinkers  that researchers normally rely on,  that  they were 
worried that by focusing specifically on Māori and the issues they faced, and not framing my research within a 
context  that  they  recognised,  that  my  research  was  theoretically  weak,  and  that  I  was  being  racist  and 
intentionally exclusive. Internally their response to my project was always, “What about Pakeha?”   “Why Māori? 

































These  insecurities  have made me  initially  reluctant  to  overtly  locate my  research within  a	 Kaupapa Māori 













world  with  all  other  things,  and  raises  ethical  questions  about  how  humans  and  all  other  things  from 
microorganisms to climatic elements are organised and are complicit in the act of making the world. This deeply 
connected way that everything is entangled with everything else, means that nothing is inherently separate from 
anything else. As	a framework for thinking about how we	all	can act  in a more ethical and sustainable way,	
Kaupapa	Māori	considers the nature of our existence, and how our environment is produced, imagined, and 
controlled and identifies the effect of the on‐going ramifications of colonisation, as a means of considering how 
different communities, with conflicting world views, can connect and equitably share scarce material resources 
in a more affirmative and sustainable way.  
 
 
 
